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  The roots of  this project go back  to my work  in Nepal  from 2005 – 2008.  I began  as  a  research  assistant  with  International  Crisis  Group  and  lived  in Kathmandu with a Nepali friend. When the Jana Andolan and curfews began, I was evacuated to my mother’s house in Malaysia. This was not because of the threat of physical danger, but because of the very real possibility that I would run out of food or  water,  especially  as  the  phones  and  Internet  access  had  been  blocked  by  the Royal government. There was a tank stationed on the main street outside my house, and when my embassy (I am Australian) told me to evacuate, my boss had to agree. I spent my  time  in Malaysia  closely  following  the BBC  reports  and watching  events unfold in Nepal without me.   I returned to Nepal as a Monitoring and Evaluation Specialist with the United Nations  Population  Fund  (UNFPA).  In  this  position,  I  lived  in  Gorahi  in  western Nepal,  the main town in Dang district. UNFPA was assisting  local health offices re‐establish  services  after  a  decade‐long  government  absence.  I  was  the  only international staff posted to the region and was able to learn much about the local culture. My local colleagues had been unable to visit remote health posts due to the Maoist  threat, and,  threatened by violence and extortion,  local health workers had often abandoned their posts. My colleagues had seen decapitated bodies by the side of the road during the insurgency. 
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  As  a  young,  single  white  woman,  I  was  always  on  the  outside.  I  was  an honorary  man,  invited  to  men‐only  events  with  government  officials  and  other dignitaries, but at the same time as a young woman in a patriarchal culture, I often struggled to be taken seriously. Additionally, Western women are often thought of as having loose morals, so I had to be very careful not to become too friendly. It was also often difficult to form friendships with local women, as language was more of a barrier  than with men. Even  those women who did speak English or were patient with my fledgling Nepali had a  life experience  limited to their homes or village, so we did not have much to base a friendship on.    After the peace accord was signed, I moved to Biratnagar in eastern Nepal to monitor  the  peace  process.  I  was  a  Civil  Affairs  officer  with  the  United  Nations Mission  to Nepal  (UNMIN) and was  in  the east when  the Madhesi uprising gained momentum. There were many reports of violence against journalists, local officials, or  anyone  perceived  by  the  Madhesi  movement  as  being  affiliated  with  the government.  Indigenous  groups  also  began  campaigning  for  cultural  rights  in  this period,  often  breaking  away  from  former  Maoist  affiliations.  The  Maoist  Young Communist  League  was  particularly  active  in  the  hills  and  mountain  districts, clashing with their former allies. There were several bombings, frequent strikes and UN  staff  had  strict  security  protocols.  We  traveled  regularly  to  the  field, interviewing villagers, media workers, NGO staff, and members of political groups. Many of my colleagues were local journalists hired en mass by the UN. They played a pivotal role in UNMIN analysis.  
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political Dominant  Male  Brahmin Chhetri  Caucasoid  Nepali  Hindu  Hills  Subordinate   Female   Dalit   Mongoloid/ 
Janajati   Other   Non‐Hindu   Terai (Madhes)  Adapted from Unequal Citizens (DFID/World Bank, 2006).  Historically, Nepal’s  governments  have been  authoritarian,  from before  the hereditary  Prime  Ministership  of  the  Rana  family  (1856‐1951),  to  the  party‐less Panchayat system (1962 – 1990)  (Savada, 1991). These structures excluded many social  groups  and  consolidated  national  power  in  the  hands  of  the monarchy  and other  elites,  causing  widespread,  popular  frustration.  The  1990  Jana  Andolan (Peoples’  Movement)  created  a  democratic  government  with  a  constitutional monarchy.  However,  the  unsteady  transition  from  authoritarian  to  democratic governance  allowed  space  for  the  Communist  Party  of  Nepal  ‐  Maoist  (CPN‐M) insurgency to grow.  Led  by  Pushpa  Kamal  Dahal  (mainly  known  by  his  nom  de  guerre, Prachanda),  Nepal’s  Maoists  launched  their  insurgency  in  1996.  Maoists  seized control of much of the country, restricting government services and influence to the capital, Kathmandu,  and a  small  surrounding perimeter. The Maoists  called  for  an end  to  the  official  caste  system  of  the  Hindu  Kingdom,  the  promotion  of  ethnic cultures, and the corresponding “federalization” of  the Nepalese state along ethnic 
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lines.2  This  platform  gained  them  significant  popular  support  among  traditionally marginalized caste, ethnic and rural groups (Thapa, 2008).  The Royal massacre  of  2001  saw power  pass  to  the more  hard‐line  Prince Gyanendra.  After  a  failed  first  round  of  peace  talks,  the  newly  installed  king dismissed  the  elected  government  in  October  2002  and  declared  a  state  of emergency in 2003. He branded the Maoists terrorists and gave the security forces extraordinary  powers  to  arrest  and  detain  (Farasat  and  Hayner,  2009).  The government  also  deployed  the  armed  police  force  and  army  in  response  to  the perceived failure of the police to contain the Maoist movement (Farasat and Hayner, 2009). Farasat and Hayner  (2009) write  that  “[h]uman rights violations  increased significantly after the deployment of the armed police force, and intensified further after the army was brought in” (p. 10). The deployment of  the armed police  force and army radically escalated  the conflict.  The  state  is  thought  responsible  for  the  torture  and  “disappearance”  of many  labeled  Maoist  sympathizers,  including  children  (Farasat  &  Hayner,  2009). Both sides have been accused of extra‐judicial killings and the use of child soldiers, among  other  human  rights  abuses  (Farasat  &  Hayner,  2009).  In  10  years  of war, more  than 13,000 people  are believed  to have been killed,  8,000 of  them  (mainly civilians)  by  state  security  forces  (Farasat  &  Hayner,  2009).  The  displaced  are estimated at 100,000. King Gyanendra seized direct power in 2005.  After  the  second  massive  popular  uprising  (Jana  Andolan  2)  in  2006,  the Maoists  signed  a  Comprehensive  Peace  Agreement  (CPA)  with  the  seven  party                                                         2 In this hierarchy, Dalits are the lowest, “untouchable” caste, as Brahmins are the highest caste.  
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alliance,  democratic  parties  which  had  been  marginalized  by  royal  rule.  Maoist cadres  were  then  restricted  to  cantonments  supervised  by  international  arms monitors with the United Nations Mission in Nepal (UNMIN). The Maoists gained a majority of  the seats  in 2008’s Constituent Assembly election.  In  its  first  sitting  in May  of  that  year,  Nepal  was  declared  a  republic  and  the  240‐year‐old  monarchy bought to an end. The  end  of  Maoist  insurgency  led  directly  to  the  beginning  of  Madhesi uprising  in  the  eastern  plains  that  border  India,  also  called  the  Terai.3 Approximately  half  of  Nepal’s  population  lives  in  the  Terai  (DFID/World  Bank, 2006).  The  Madhesi  have  been  historically  marginalized  due  to  accusations  that they are Indian, rather than Nepali. Other Terai groups (Muslims and the indigenous Tharu  for example) have also been excluded  from Nepal’s power  structures. After the signing of the 2006 CPA, the Madhesi and others hoped that the Maoists would fulfill  their  promises  of  political  equality. When  the Madhesi were  again  excluded from  the  process  by  their  former  allies,  they  turned  to  violent  protests.  In  the eastern  hills,  traditionally  marginalized  ethnic  groups  such  as  the  Limbu  and Khumbu have also launched systematic protests, calling for their own state.4 Many such  groups  are  calling  for  autonomy within  a  federal  structure  based  on Maoist promises made during the insurgency. This overarching environment must be taken into account when considering peacebuilding programming or other initiatives.  
                                                        3 Nepalganj and Biratnagar, two locations selected for this research, are economic and political centers in the Terai.  4 The Limbu and Khumbu are Janajati, indigenous groups who have Mongol features, their own languages and religion. 
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Approaches to media interventions    There  are  three main  approaches  to  the  role  of media  and  peacebuilding: communication for social change, peace journalism, and interventions for improving the professionalization of the local media sector. This thesis focuses on the latter.  As  part  of  media  development  initiatives,  aid  agencies  and  NGOs  have supported basic journalism training, infrastructure/technological improvement and the establishment of basic  legal protections  for  journalists  to encourage a reliable, diverse and free news media (Howard, 2002).  The underlying assumption of media development  work  is  that  a  strong  and  independent  media  contributes  to peacebuilding  (IMS,  2006).  Media  development  can  be  divided  into  two  distinct programs:  interventions  that support media  training and  infrastructure, and those that depart  from  journalism to create content  that promotes a specific agenda,  for 
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Peace Journalism    Building  on  the  premise  that  media  can  influence  peace  and  conflict processes, peace journalism proposes that media take an active role in facilitating or advocating  for  peace,  rather  than  merely  creating  a  professional  atmosphere conducive to balanced reporting. According to McGoldrick and Lynch (2001), “Peace journalism  seeks  to minimize  the  rift  between  opposing  parties  by  not  repeating ‘facts’  that  demonize  or  set  the  stage  for  conflict.  Therefore,  the  basic  question  a peace journalist would ask before crafting any story would be “What can I do with my intervention to enhance the prospects for peace?” They conclude therefore that the peace journalism approach is a “broader, fairer and more accurate way” to frame and  analyze  stories,  using  a  conflict  transformation  framework  (McGoldrick  and Lynch, 2001).  Peace journalism is considered compatible with news reporting. Advocates of the  peace  journalism  approach  state  that  the  processes  around  the  creation  of traditional media content emphasizing conflict are not compatible with reporting on or  fostering  peace.  Wolfsfeld,  Alimi  and  Kailani  (2008)  state  that  there  is  an “inherent contradiction between the processes associated with  the construction of the  news  and  the  needs  of  a  peace  process.”  News  media  are  famous  for  their prioritization  of  content:  “if  it  bleeds  it  leads.”  Stories  on  slow,  complex  peace negotiations  require  patience,  while  news  reporting  prioritizes  those  stories  that grab  urgent  attention,  and  be  explained  simply  (Wolfsfeld  et.  al,  2008).  Further, while  positive  peace  requires willingness  to  understand  the  other, media  tend  to project  a  simplified  stereotype  of  the  “Other”.  Peace  Journalism  advocates  that,  if 
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Method   This  is  an  exploratory,  qualitative  interview  study  informed  by  grounded theory  methodology  (Charmaz,  2006).  Grounded  theory  is  a  qualitative  research design that allows for specific research questions to form during study. It allows the participants and the data gathered to inform the direction of the study. Therefore, it lends itself well to research into areas that are not yet adequately explored, such as the role of media in peacebuilding.  To  investigate  the  current  state of  local media  in Nepal  and how  it may be interacting with  the peaceprocess,  grounded  theory was applied  through  in‐depth interviews.  The  data  gathered  during  these  interviews  provided  a  framework  for further  research  (Creswell,  2007).  The  grounded  theory  approach  to  in‐depth interviews helped to generate a theory of media and peacebuilding, which could be applied  to  other  countries  emerging  from  conflict  and  help  design governance/media development programs (Creswell, 2007). However, as grounded theory  is  more  interested  in  individual  perspectives,  findings  may  not  be generalized.   This  research  consists  of  33  in‐depth,  semi‐structured  interviews  and  nine informal  conversations with  local media workers,  non‐governmental  organization professionals  and  United  Nations  officers  (see  Tables  2  and  3  for  participant details). To conduct this research,  I  traveled to Nepal  for one month, beginning on December  10,  2010.  I  interviewed  participants  in  Nepal’s  three  main  cities  ‐ 
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Kathmandu,  Nepalganj  and  Biratnagar  ‐  to  gain  maximum  geographic  and  ethnic reach. To get a more complete understanding of the peace process and the related role  of  the  local  media,  it  was  essential  to  interview  participants  from  all  three locations. I began in the capital, Kathmandu, in the center of Nepal before traveling to  Nepalganj  in  the  west  (center  for  Nepal’s  indigenous  Tharu  and  local  Muslim communities) and Biratnagar  in  the east  (the hub of  the Madhesi uprising).  I  then returned to Kathmandu for one week to conduct member checks to consolidate my understanding  of  the  current  media  context,  and  its  relationship  to  the  peace process.  
Table 2: Abridged interview participants1  Position Type  No. of participants  Caste/Ethnicity  Gender 
Kathmandu        NGO worker  1  Janajati  Male International media expert  1  International  Female Local journalist  1  Brahmin  Male Local media expert  6  All Brahmin  Male Local Political Analyst  1  Muslim  Male Local Editor  1  Brahmin  Male International journalist  1  International  Female Local media researcher  1  Brahmin  Male Dalit community and media activist  1  Brahmin  Male 
Nepalganj       Local journalist  5 1  Brahmin Muslim  Male Male 
                                                        1 For full table, see Appendix 
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Local human rights defender  2  Both Brahmin  Male Local editor/publisher    Janajati   Male 
Biratnagar       Local journalist  5 2 1 
Brahmin Madhesi – Brahmin Janajati 
Male Male Male Women’s radio staff  ‐  Brahmin  Male & Female Human Rights defender  1  Brahmin  Male  
Table 3: Abridged informal member check discussions2  Position Type  No. of participants  Caste/Ethnicity  Gender Media expert/editor  1  International  Male Human Rights Defender  1  International  Male Political Analyst  2  International  Male & Female Media development expert  1  International  Female Local media specialist  4  All Brahmin  Male    To  recruit  participants,  I  began  by  reaching  out  to  former  colleagues  who were still  in Nepal  for  recommendations of who would be helpful  to  talk  to about Nepal’s media landscape and the media’s effect on peacebuilding. I contacted these colleagues through Facebook and email, and compiled a preliminary list of people to contact  once  I  arrived  in  Kathmandu.  I  also  contacted  people  who  had  written scholarly  and  journalistic  articles,  which  I  had  read  as  part  of  my  background research,  on  the  topic  as  well  as  national  media  organizations  I  knew  from  my 
                                                        2 For full table, see Appendix 
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previous work in Nepal. Per the snowball sampling method, preliminary contacts in Kathmandu  recommended  others,  who  in  turn  recommended  more  potential participants.  As  it  is  more  difficult  to  locate  potential  participants  outside  of  the Kathmandu valley,  I  specifically asked every participant  I spoke  to  if  they knew of anyone  I  should contact  in Nepalganj and Biratnagar, and  in particular  those  from traditionally excluded groups.   In  Kathmandu,  I  contacted  most  potential  participants  through  email.  I introduced  myself  and  asked  if  they  would  be  interested  in  participating  in  the study. I also said that I had worked in Nepal for different organizations and named the cities where I had worked. I felt that this gave me some legitimacy, especially as I was contacting some very senior people who may not have otherwise had time for a student  researching  her  thesis.  I  gave  people  the  option  of  appointments  in mid‐December or in early January, the two weeks I would be in Kathmandu. Due to the holiday  season,  many  respondents  opted  to  arrange  a  time  in  January.  (This precluded the original intention of interviewing participants once in Kathmandu in December before I made my field trips and again in January after my field research to do member checks of my findings.) I had decided not to ask for two interviews at the  outset,  as  colleagues  advised  against  it;  those  whom  I  was  approaching  for interviews were extremely busy and would  likely hesitate to agree  immediately to two interviews. I had to contact some organizations via telephone, as there was no email  address  available.  Due  to  language  barriers,  I  settled  for  scheduling  an appointment  over  the phone  as  a media  researcher  and  explained myself  and  the study more in‐depth in person.  
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  Interviews generally took place in participants’ workplaces, which was their choice.  Once  I  arrived  at  the  meeting,  I  introduced  myself  and  gave  them  my business  card  with  my  Nepali  mobile  telephone  number  on  the  back.  Collecting contact  details  seems  to  be  very  important  in  Nepali  culture,  and  exchanging business cards seemed to add to  the ceremony of  the  interview.  I explained who I was  and my work history  in Nepal.  I  then  explained  the purpose of  the  interview and  that  all  responses were  completely  confidential.  I  asked permission  to  record the  interviews and explained why I was using two recorders (one was a back up). Two  participants  declined,  and  I  took  only  hand  written  notes.  I  informed  the participants that they did not have to answer any question they felt uncomfortable with,  and  that we  could  turn off  the  recorder  at  any  time. Most participants were very comfortable with this, and a few offered to waive the confidentiality agreement. Some,  however,  especially  in  the  districts,  were  particularly  concerned  about confidentiality  and  asked  frequently  throughout  the  interview  if  their  answers would  remain  anonymous.  Some  also  reacted  guiltily  or  were  more  quiet  when other people were in earshot, such as when a colleague knocked on their door. This indicated that they considered their responses sensitive information. Although some participants  may  have  waived  confidentiality,  it  has  been  maintained  for  all interviews.    After introducing the study, I asked questions based on the interview guide I had  prepared  before  my  arrival  in  Nepal  (see  appendix).  Starting  with  “easy” territory,  I  asked  the  participants  about  the  situation  for  journalists  during  the Maoist  insurgency.  This  is  well‐established  ground  and  leads  easily  into  the  next 
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question  about  the  current  context.  As  themes  began  to  emerge  from  my preliminary analysis, the interview guide evolved to reflect my understanding of the current media environment. For example, questions on corruption and the influence of  political  parties were  not  included  in  the  original  interview  guide  but  featured prominently  later.  Because  these  were  semi‐structured  interviews,  I  had  the flexibility  to  follow  interesting  themes  that  emerged  during  the  course  of  an interview.  I stressed that I would forward to all participants a copy of my thesis or of the abridged policy document I am planning.    Throughout  the  course  of  my  interviews,  it  became  very  clear  that  some journalists had felt used by previous researchers and international aid workers who, from the  local media workers’ perspective, had extracted  information while giving little  back.  This  excluded  journalists  from  learning  from  the  process  and  often, researchers  did  not  acknowledge  their  contribution.  Given  this  context,  it  is particularly  important  that  I  distribute  my  findings  to  the  participants.  I  also reiterated that they had my contact details and were welcome to contact me at any time with any questions or further information that they may be willing to share. As per custom in both Kathmandu and the districts, I was often offered Nepali tea. The tea is very sweet, lightly spiced, generally milk‐based and made by the office tea boy. I conducted nine interviews in English in the first week in Kathmandu. In an effort to be  inclusive,  I  interviewed  one  male  ethnic  minority  NGO  worker  (Janajati),  one male Muslim, and two international female media professionals. The remaining six participants were high‐caste Hindu men.   
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  Most media and aid professionals in Kathmandu speak English quite fluently, but  it  is  more  rare  for  those  in  the  districts.  I  speak  only  limited  conversational Nepali. My comprehension improved the longer I was in Nepal, and my Nepali came back  to  me.  I  was  aware  that  a  translator  would  have  to  be  acceptable  to  my participants and so might have  to speak  local  languages  in addition  to Nepali. The ethnicity  of  the  translator  was  also  a  consideration.  For  example,  Madhesi journalists may have  felt uncomfortable  speaking about ethnic  issues  in  front of  a Pahadi translator. Gender was also originally a concern, as female participants may have felt uncomfortable with a male translator, and male participants may not have taken two women (including me) very seriously. Money was another factor; I could only  afford  to  pay  NPR  1,000  per  day  (approximately  USD$14).  This  is  what colleagues  recommended.  It  is  well  above  the  average  salary  (the  new minimum wage for journalists is NPR 5,200 per month) but is well below what a professional translator  would  be  paid  by  an  international  organization,  and  many  translators may expect to be paid much more. In the end, I only had one option each in the two regional  cities  I  had  selected,  so  necessity  overcame  all  other  considerations.  I employed  two male  translators, one Madhesi Muslim (“Rasheed”),  and one Pahadi Hindu  (“Bishnu”).3 The ethnicity and gender of  the  translators does not  appear  to have influenced the type and substance of the data collected, especially as minority journalists were very difficult to find. Still, this should be a consideration for future research. 
                                                        3 I have changed the translators’ names for confidentiality.  
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  In total, we interviewed nine participants in Nepalganj. Only one participant was  from a minority  (a Muslim male), and all others were male, high‐caste Hindu. Unlike  interviewees  in Kathmandu,  those  in Nepalganj did not volunteer potential participants  (as  hoped  with  snowball  sampling),  perhaps  due  to  the  security situation. Rasheed, my translator for Nepalganj was a young, Madhesi Muslim male who  is studying his master’s  in  international relations  in Kathmandu (this was his third career option, after modeling and international cricket star). He speaks a non‐Nepali  local  language with  his  family,  and  sometimes  spoke  of  Nepalis  as  though they  were  from  a  different  country.  Nepalganj  is  a  hub  for  Nepal’s  Muslim community, and has been a center for inter‐communal tension. Perhaps illustrating this,  due  to  the  security  threats,  local media  personnel  often  did  not  pick  up  the phone  when  they  did  not  recognize  the  number  calling.  Journalists  in  Nepalganj were particularly concerned with confidentiality, and could at first be hesitant to be recorded.  However,  more  so  than  in  Kathmandu  or  Biratnagar,  interviewees  in Nepalganj  expressed  thanks  that  I  had  taken  an  interest  in  their  profession  and experience. They seemed to feel  ignored by both the centralized media sector, and the international community.    A participant now based in Kathmandu, but who is originally from Nepalganj recommended Rasheed. The participant used to  teach Rasheed  in high school, and they appeared to have a mentor‐mentee relationship. This relationship perhaps led my  participant  to  recommend  someone  he  wanted  to  help,  rather  than  someone suited for the position, as Rasheed had limited previous experience in this capacity. While his resume was impressive (previous work with an international organization 
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and  corresponding  understanding  of  confidentiality  was  a  prerequisite  for  the position)  his  English  was  at  a  conversational  level,  and  he  struggled  to  translate during  interviews,  to  the  point  where  several  participants  switched  into  English themselves  to  avoid  translation.  We  developed  a  routine  where  he  would summarize  a  response  during  the  interview,  and  then  take  his  time  to  do  a  full translation  using  the  recording  at  the  end  of  the  day.  Obviously,  this  had  major drawbacks as I was not fully aware of a response during the interview and so could not explore  interesting  leads,  and even when he had more  time, he was unable  to fully  interpret  nuances  as  his  vocabulary  was  limited.  At  night,  I  would  try  to transcribe as much of  the day’s  interviews as possible. We sat  together on my last day  in Nepalganj  to  check  spelling of,  for  example, place names  in my  transcripts, and to clarify any points I was unclear about.    However,  as  a  local  community  member  and  who  has  worked  in  a  local newspaper for a short time, Rasheed was able help me identify media professionals to approach for interview, and to find their offices. He made all initial contact with potential  interviewees over the telephone, and once my snowball sample based on recommendations from Kathmandu ran out, he was able to suggest further potential participants. We averaged about three interviews per day, and most interviews had to be organized on the day they were held, due to local custom. Additionally, he was a very pleasant person to work with. Having a local translator who was interested in showing me his town also gave me a better “feel” for the environment. He showed me the best local places to eat – helping me get out of the foreign/wealthy rut it is so easy to fall into, and also giving me a basic idea of the local economy, for example a 
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cup of tea cost NPR 5, while dinner cost about NPR 30, or about US 40c. He invited me to eat with his family, giving me a window into Nepal’s Muslim community with which  I  had  had  limited  previous  contact.  He  also  pointed  out  prominent  –  and sometimes feared – Madhesi leaders when we saw them on the street, again adding much to my understanding of the political or social context.    In  total,  I  interviewed  ten participants  in Biratnagar,  including  one woman (although she bought a male advisor who did the majority of the talking), two male Madhesi  Hindus  and  one  male  journalist  from  the  Rai  indigenous  community (janajati). All other participants were high‐caste Hindu males,  although  I made an effort to be as inclusive as possible. Biratnagar in the east is an economic hub, and a major political center. Journalists here seemed more confident than those based in Nepalganj. The media in general, as well as the political context, seemed to be more robust.  A  former  colleague  recommended  Bishnu, my  translator  in  Biratnagar.  In contrast  to  Rasheed,  Bishnu  had  a  lot  of  experience  working  as  a  professional translator  for  the  international  community,  and  was  a  professor  at  the  local university.  He  is  high‐caste Hindu,  and was  used  to  being  paid  significantly more than I could offer. He took time off work to work with me. Consequently, the quality of  the  translations  was  much  higher,  and  all  translation  was  done  during  the interview. Again, I did transcription at night, and checked spelling and other queries with the translator the next day. Bishnu was very professional, and so, while we had a collegial relationship, he did not make an effort to show me the town. This had an impact on my understanding of the eastern context, which was mainly based on my time working  in Biratnagar  three  years  previously.  I  stayed  in Eastern  Star Hotel, 
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where I had lived when I worked in the city, and where the staff remembered me. This  is outside of  the downtown area,  and  so  is  a  little  isolated.  I  conducted most interviews in a meeting pagoda in the garden of my hotel, and was able to offer most participants the customary tea.   Bishnu  called  the  contacts  collected  in  Kathmandu  and  arranged  a preliminary  round  of  interviews.  Again,  these  contacts  quickly  ran  out  (phone numbers were wrong, people were out of  town etc.) and other methods had to be used:  for  example,  Bishnu  saw  one  journalist  leaving  a  radio  station  on  his motorbike,  and  literally  flagged  him  down.  A  further  complication was  that  there were several high profile visits to Biratnagar while I was there, which commanded the local media attention, and making it more difficult to access their time. The local representative  for  the  Federation  of Nepalese  Journalists was  able  to  recommend potential interviewees, particularly those few from minority backgrounds.    When I returned to Kathmandu for my final week in Nepal, I concentrated on key  informants that would help me to “plug gaps”  in my understanding.  I  targeted major  professional  media  organizations  and  media  researchers,  as  well  as international organization staff, who would be able to help me crystallize my ideas of what was happening in Nepal’s media sector, and how this is interacting with the ongoing peace process. This concluding stage consisted of  five  in‐depth  interviews (all high‐caste Hindu males), and nine member check informal conversations. These member  check  discussions  included  three  male  and  two  female  international experts,  and  four  male  Nepali  media  professionals,  serving  as  a  part  of  my interpretive  community.  I  knew  two  of  the  international  informants  through  my 
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previous  work  in  Nepal,  and  all  other  participants  in  this  final  stage  were  those whom  other  interviewees  had  highly  recommended.  As  I  felt  that  I  had  reached saturation with  the data  I had already collected,  I chose  to discuss my  finding and interpretations with this group, rather than to interview them.   I  finished  transcribing  all  formal  interviews  conducted when  I  returned  to the US. It took over one month to transcribe the 35 formal interviews. The longest interview  was  18  pages  long,  and  the  shortest  was  three  pages  long.  The  total interview data numbered 328 single spaced pages. As I transcribed, I made memos to  myself  of  important  points,  connections  between  interviews,  and  clarifying statements if the English in the interview was not clear. I interpreted the meaning of points  made  in  some  interviews  where  the  English  was  not  clear.  Where  I  had “polished”  the  English  used,  I made  a  note  of  this  in  the  transcript.  Even when  a translator was present, some participants switched between Nepali and English, and I made it clear  in my transcripts which English came directly from the participant, and which was translation. I made a note of the themes as they emerged.   After transcribing all the interviews, I felt that I knew my data well enough to begin  writing.  I  spent  two  days  writing  my  findings.  I  then  went  back  to  my interview transcripts, and began to open code. Additional  themes evolved through the open coding process. I analyzed the data and wrote memos about it while I was coding. I then integrated this, in addition to revealing quotes, into the findings I had already written.     This  methodological  approach  had  several  limitations.  Time  was  a  major factor, as I only had one month in country. This was particularly problematic when 
  39 




















































































































































































































































































































































































































































2002:  King  dismisses  government,  begins  to  appoint  a  succession  of  Prime Ministers.  
2003: State of emergency declared; armed police force and army deployed.  
2005: King Gyanendra seizes direct power in a Royal coup.   
2006:  Second  Jana  Andolan;  signing  of  Comprehensive  Peace  Accords  between Seven Party Alliance and CPN‐M  
2007:  United  Democratic  Madhesi  Front  formed;  widespread  Pahadi/Madhesi; CPN‐M/Madhesi clashes.  










 For journalists:   1. What publication do you belong to? How long have you been working for them? Where you a working journalist during the CPN‐M conflict?   2. Can you tell me about the environment for local journalists in the CPN‐M conflict?    3. Can you tell me about the environment for local journalists during the Madhesi conflict?   4. Can you describe any obstacles they may have faced during these conflicts?   E.g. What was local media’s access to the conflict? (media severely threatened during the conflict)   5. Can you describe to me how the local media may have contributed to calming the situation?   6. Can you describe to me how the local media may have contributed to the continuation of the conflict?   7. How is the current political environment for journalists? Are they able to operate freely?   8. What is peace?   9. What is peacebuilding?   10. Ideally, what role do you think the media should play in peace‐building? E.g. Should they advocate a perspective (peace journalism), or remain strictly neutral?   11. How can the UN, I/NGOs, or Nepali government support media’s role in peacebuilding? E.g. media training   
For other participants (e.g. officials, NGO workers etc):   1. What organization do you work for? How long have you been working in this sector? In Nepal?   
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Table 4: Interview Participants   Date  Position Type  Medium  Caste/Ethnicity  Gender 
  Kathmandu          1   14 December 2010  NGO worker  ‐  Janajati  Male 2  14 December 2010  International media expert  Radio &TV  International  Female 3  14 December 2010  Local journalist  Radio &TV  Brahmin  Male 4  15 December 2010  Local media expert  Radio  Brahmin  Male 5  16 December 2010  Local media expert  Radio (&print)  Brahmin  Male 6  16 December 2010  Local Political Analyst  ‐  Muslim  Male 7  17 December 2010  Local Editor  Print  Brahmin  Male 8  17 December 2010  Local media expert  Radio  Brahmin  Male 9  17 December 2010  International journalist  Print  International  Female   Nepalganj         10  19 December 2010  Local journalist  Print  Brahmin  Male 11  19 December 2010  Local journalist (a)  Print  Brahmin  Male 12  19 December 2010  Local human rights defender  ‐  Brahmin  Male 13  20 December 2010  Local human rights defender  ‐  Brahmin  Male 
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14  20 December 2010  Local journalist  Radio  Brahmin  Male 15  20 December 2010  Local journalist (a)  Radio  Muslim  Male 16  21 December 2010  Local journalist   Print  Brahmin  Male 17  21 December 2010  Local journalist (a)  Print  Brahmin  Male 18  21 December 2010  Local editor/publisher  Print  Janajati (but from very advantaged group normally classed with Brahmin/Chhetri) 
Male 
  Biratnagar         19  27 December 2010  Local journalist  Print  Brahmin  Male 20  28 December 2010  Women’s radio staff  Radio  Brahmin  Male + Female 21  28 December 2010  Local journalist  Print  Brahmin  Male 22  28 December 2010  Local journalist (a)  Radio  Brahmin  Male 23  29 December 2010  Local journalist  Print &Radio  Madhesi ‐ Brahmin  Male 24  30 December 2010  Local journalist  Print  Madhesi ‐ Brahmin  Male 25  30 December 2010  Local journalist  (a)  Radio  Janajati  Male 26  30 December 2010  Human Rights defender  ‐  Brahmin  Male 27  31 December 2010  Local journalist  Print  Brahmin (but active in Dalit community)  Male 
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28  31 December 2010   Local journalist(a)  Print &Radio  Brahmin  Male   Kathmandu          29  4 January 2011  Local media specialist  General  Brahmin  Male 30  4 January 2011  Local media researcher  General  Brahmin  Male 31  4 January 2011  Dalit community and media activist 
General  Dalit  Male 
32  5 January 2011  Local media specialist  Radio  Brahmin  Male 33  6 January 2011  Local media specialist  General  Brahmin  Male  
Table 5: Informal member check discussions 
 
  Date  Position Type  Caste/Ethnicity  Gender 1  5 January 2010  Media expert/editor  International  Male 2  6 January 2010  Human Rights Defender  International  Male 3  6 January 2010  Political Analyst  International  Female 4  6 January 2010  Political Analyst  International  Male 5  7 January 2010  Media development  International  Female 
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